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Faunal› ve Faunas›z Ankara Keçilerinde Rasyona Çinko Kat›lmas›n›n
Baz› Rumen ve Kan Metabolitleri ile Tiftik Verimi ve
Niteli¤ine Etkileri*
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Özet: Araflt›rma Ankara keçilerinde defaunasyon ve çinkonun canl› a¤›rl›k, tiftik verim ve kalitesi ile baz› hematolojik ve rumen
içeri¤ine iliflkin parametreler üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amac›yla planland›. Çal›flmada 10-12 ayl›k ve yaklafl›k 18 kg canl›
a¤›rl›klar›nda toplam 24 adet erkek Ankara keçisinden yararlan›ld›. Hayvanlar faunal› (F), defauna (D), faunal› + Zn (F+Zn) ve
defauna + Zn (D+Zn) olmak üzere 4 eflit gruba ayr›ld›. D ve F gruplar araflt›rma boyunca 35 ppm çinko içeren kontrol rasyonuyla,
F+Zn ve D+Zn gruplar ise 250 ppm çinko ilavesi yap›lan ayn› rasyon ile ad libitum olarak beslendi. Rasyona çinko ilavesinin ve
defaunasyonun rumen s›v›s› pH düzeyi üzerine etkisinin olmad›¤› görüldü. Rumen içeri¤i NH3N’u düzeyleri; F grupta 1. ay d›fl›nda
F+Zn grubununkine göre önemsiz, D ve D+Zn gruplar›nkine göre ise önemli oranda (p<0.05) yüksek bulundu. Araflt›rmada F+Zn
ve D+Zn gruplar›nda belirlenen plazma ve rumen içeri¤i çinko düzeyleri F ve D gruplar›n›nkinden yüksek bulundu (p<0.05).
Faunas›z gruplarda kaydedilen plazma üre azotu düzeyleri ayn› örnekleme zamanlar›nda faunal› gruplar›n›nkinden (D grupta F gruba,
D+Zn grupta F+Zn gruba göre) yüksekti ve bu farkl›l›k çal›flman›n son üç örnekleme zaman›nda önemli düzeydeydi (p<0.05). Çal›flma
süresince rasyona çinko ilavesi F ve F+Zn gruplarda rumen içeri¤i protozoon say›lar› üzerinde belirgin bir farkl›l›¤a neden olmad›.
Entodinium türü protozoonlar toplam mikrofaunan›n %88,3-97,8’ini oluflturdu. Ortalama tiftik çinko düzeyi D+Zn grupta D
grubununkinden, F+Zn grupta ise F grubununkinden yüksek bulundu (p<0.05). Faunas›z gruplarda tiftik verimi faunal›
gruplar›n›nkinden yüksek belirlendi (p<0.05). Tiftik rand›man› faunas›z gruplarda faunal›lar›nkine oranla biraz yüksek kaydedildi.
Çal›flmada en fazla tiftik uzunluklar› s›ras›yla; D, D+Zn, F ve F+Zn gruplar›nda belirlendi. Hayvanlar›n omuz, bel ve but bölgelerinden
al›nan tiftik numunelerinin ortalama incelik de¤erleri defauna keçilerde faunal›lar›nkine oranla daha yüksek bulundu. Gruplar›n canl›
a¤›rl›k art›fllar› üzerine gerek rasyona çinko ilavesinin gerekse defaunasyonun herhangi bir etkisi gözlenmedi. Sonuç olarak,
defaunasyonun rasyonda düflük düzeyde çinko bulunmas› halinde Ankara keçilerinde tiftik verimini artt›rmada yararl› olabilece¤i
sonucuna var›ld›.
Anahtar Sözcükler: Ankara keçisi, Defaunasyon, Çinko, Tiftik, Hematolojik parametreler, Rumen parametreleri.

Effects of Ration Supplemented With Zinc on Some Rumen and Blood Parameters, Mohair
Production and Quality in Faunated and Defaunated Angora Goats
Abstract: This study was conducted to determine the effects of defaunation and zinc on weight gain, mohair production and quality
as well as on some parameters related to blood and rumen contents in Angora goats. In the study, 24 male Angora goats, aged 1012 months and weighing approximately 18 kg were used. The animals were equally divided into four groups as faunated (F),
defaunated (D), faunated +Zn (F+Zn) and defaunated +Zn (D+Zn). Groups F and D were fed with a control ration containing 35
ppm Zn, the groups F+Zn and D+Zn were fed with the same ration supplemented by 250 ppm Zn ad libitum during the
investigation. Defaunation and adding zinc to the ration did not affect the pH level of the rumen content. NH3-N levels of the rumen
contents in group F were found to be significantly higher (p<0.05) than those in groups D and D+Zn but not significantly higher
than those in group F+Zn except for the first month. In the investigation, zinc levels of the rumen fluid and plasma determined in
groups F+Zn and D+Zn were found to be higher (p<0.05) than those in groups F and D. Plasma urea nitrogen levels recorded in
the defaunated groups were higher than those in the faunated groups at the same sampling times and those differences at the last
three sampling times were significant (p<0.05). During the study, zinc supplementation of the ration on protozoon counts of the
rumen contents in groups F and F+Zn did not cause any difference. Entodinium ssp made up 97.8-88.3% of total protozoa. The
* TÜB‹TAK (VHAG-1356) taraf›ndan desteklenen bu araflt›rma birinci yazar›n doktora tezinden özetlenmifltir.
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mean zinc levels of the mohair in group D+Zn were found to be higher (p<0.05) than those in group D. Also the same parameter
in group F+Zn was determined to be higher (p<0.05) than that of group F. The mohair production in the defaunated groups was
detected to be higher (p<0.05) than that in the faunated groups. The mohair yield in the defaunated groups was recorded higher
than that in the faunated groups. In the study, the longest mohair fibre lengths were obtained in groups D, D+Zn, F and F+Zn (in
order of increasing length). In the defaunated goats, the mean diameter levels of the mohair samples taken from regions of the
shoulder, side and britch were found to be higher than those in the faunated goats. There were no effects of the defaunation and
zinc supplementation to the ration on the weight gain. As a result, defaunation can be used to increase mohair production of Angora
goats when the ration has a low zinc level.
Key Words: Angora goat, Defaunation, Zinc, Mohair, Haematological parameters, Rumen parameters.

Girifl
Ruminantlar, bitkilerin bafll›ca karbonhidratlar›ndan
olan selülozu, sindirim kanallar›nda bulunan
mikroorganizmalar yard›m›yla sindirebilmekte, insanlar
taraf›ndan kullan›lamayan düflük kaliteli bitkileri
hayvansal protein flekline dönüfltürebilmekte ve bunlar›
verimlerine yans›tarak insanlar›n beslenmesinde önemli
rol oynamaktad›rlar. Ruminant beslemecilerinin hedefi,
rumen mikrobiyel ekosisteminden yararlanarak
hayvanlar›n tüketmifl oldu¤u yemin insanlar›n
yararlanabildi¤i
ürünlere
dönüflüm
etkinli¤ini
gelifltirmektir.
Rumen
ekosistemini
bakteriler,
protozoonlar, maya ve mantarlar oluflturmaktad›r.
Ruminantlar›n sindiriminde protozoonlar›n önemi
hakk›nda son y›llarda pek çok araflt›rma yap›lm›fl olmas›na
ra¤men, rumendeki mikrobiyel sindirime bunlar›n
katk›lar› hala tart›fl›lmaktad›r. Rumen metabolizmas›
üzerine protozoonlar›n etkisini incelemek amac›yla son
y›llarda yap›lan çal›flmalarda (1,2), defaunasyonun
duodenuma gelen hem rasyon hem de mikrobiyel
proteinleri art›rd›¤› ve buna ba¤l› olarak da koyunlarda
yapa¤› veriminin artt›¤› yönünde bilgiler mevcuttur.
Rumen protozoonlar› özellikle Zn, Cu ve Mg gibi
rasyondaki baz› minerallerin metabolizmas›nda da önemli
rol oynamaktad›r (3).
Ruminant beslenmesinde esansiyel olarak kabul edilen
on befl kadar elementin rasyondaki dengesizlik veya
yetersizlikleri hayvanc›l›k ekonomisinde yüksek oranda
verim düflüklü¤üne yol açmaktad›r. Bu minerallerden biri
olan çinko vücutta bir çok enzimin yap›s›na girmekte,
birçok metabolik olay› etkilemekte ve k›l folliküllerinin
geliflmesinde önemli rol oynamaktad›r (4). Hayvan
yetifltiricili¤inde, hayvanlar›n bulunduklar› bölgelerin
toprak ve su özelliklerine ba¤l› olarak meralardaki
bitkilerin mineral ve iz element düzeylerindeki farkl›l›k da
büyük önem arzetmektedir. Ülkemizde topraktaki çinko
eksikli¤inin en yayg›n oldu¤u bölge Ankara keçisinin
yo¤un olarak yetifltirildi¤i Orta Anadolu Bölgesidir (5).
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Türkiye’de Ankara keçisi say›s›nda ve tiftik üretiminde son
y›llarda belirgin bir azalma (1960 y›l›nda 5,9 milyon bafl
hayvan ve 9800 ton tiftik üretimi, 1990 y›l›nda 1,2
milyon bafl hayvan ve 1495 ton tiftik üretimi) dikkati
çekmektedir (6,7). Üretimdeki bu üzücü düflüfl; ülkemiz
ekonomisine büyük katk›lar› olabilecek, milli
de¤erlerimizden biri olan Ankara keçisinin yetifltirilme
sorunlar›na somut yaklafl›mlarda bulunulmas›n›n art›k
kaç›n›lmaz oldu¤unu göstermektedir.
Yak›n bir geçmifle kadar yurdumuza has bir hayvan
olan ve tifti¤i ile önem kazanan Ankara keçilerinde k›l
follikülü geliflimi üzerine olumlu etkisi oldu¤u bildirilen
defaunasyon ifllemi ile rasyona çinko ilavesinin, sözkonusu
hayvanlarda canl› a¤›rl›k ve tiftik özellikleri yan›nda baz›
rumen içeri¤ine iliflkin ve hematolojik parametreler
üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amac›yla bu çal›flma
planland›.

Materyal ve Metot
Çal›flmada sa¤l›kl›, 10-12 ayl›k ve canl› a¤›rl›klar› 18
kg civar›nda olan 24 adet erkek Ankara keçisi kullan›ld›.
Deneme süresince, S.Ü. Veteriner Fakültesi Deneme
Hayvanlar› Ünitesi’nde özel olarak yapt›r›lan padoklarda
birbirleriyle temas kuramayacak flekilde bar›nd›r›lan
hayvanlar ortalama canl› a¤›rl›klar› birbirine yak›n olacak
flekilde faunal› (F), faunal› +Zn (F+Zn), defauna (D) ve
defauna +Zn (D+Zn) olmak üzere dört eflit gruba ayr›ld›.
F ve D gruplar› oluflturan hayvanlar araflt›rma boyunca 35
ppm çinko içeren kontrol rasyonuyla (Tablo 1), F+Zn ve
D+Zn gruplar›ndaki hayvanlar ise ayn› rasyona 250 ppm
çinko ilavesi yap›lan deneme rasyonuyla ve kaba yem /
konsantre yem oran› 2/1 olacak flekilde ad libitum
beslenirlerken önlerinde sürekli temiz su bulunduruldu.
Konsantre yem bir ticari yem fabrikas›ndan (Kardefller
Yem Fabrikas›, Konya) elde edildi, kaba yem olarak da
bu¤day saman› kullan›ld›. Araflt›rmada kullan›lan
konsantre ve kaba yemin kimyasal analizi S.Ü. Veteriner
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Tablo 1.

Araflt›rmada kullan›lan kontrol rasyonun kimyasal analizi
(%)

Kuru madde
Ham protein
Ham selüloz
Ham kül
Ham ya¤

Konsantre yem

Kaba yem

90,34
12,53
8,25
5,80
3,21

92,92
2,81
4,02
7,39
0,92

Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre (Buck scientific
200A) yard›m›yla kaydedildi.
Protozoonlar›n say›m› için Boyne ve ark. (11)
taraf›ndan modifiye edilen yöntemden yararlan›ld›.
Çal›flma bafllang›c›nda otomatik k›rk›m makinas› ile
k›rk›lan hayvanlar›n tiftikleri araflt›rma sonunda tekrar
k›rk›larak grup ortalamalar› kaydedildi. Ayr›ca tüm
hayvanlar›n sol omuz, bel ve but bölgelerinden al›nan 50
g miktar›ndaki tiftik örneklerinin Lalahan Hayvanc›l›k
Araflt›rma Enstitüsü Tiftik ve Yapa¤› Laboratuvar›’nda
incelik, uzunluk ve rand›man yönünden incelenmeleri
sa¤land›. Araflt›rmada elde edilen, gruplara ait verilerin
istatistiksel yönden karfl›laflt›rmas›nda Varyans analizi ve
gruplararas› farkl›l›¤› ortaya koymak için “Duncan’s
Multiple Range” testi kullan›ld› (12).

Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastal›klar› Bilim
Dal› labaratuvar›nda yap›ld›.
Çal›flmada kullan›lan hayvanlar her ay tart›larak canl›
a¤›rl›klar› kaydedildi ve grup ortalamalar› belirlendi.
Çal›flmada gerçeklefltirilen defaunasyon ifllemi dioctyl
sodium sulphosuccinat›n (Sigma Co, D 4422) rumene
perfüzyonuyla yap›ld› (8). Çal›flman›n sürdü¤ü 8 ay
boyunca ayda bir olmak üzere her örnekleme gününde ve
saat 9.00’da hayvanlardan rumen içeri¤i ve kan örnekleri
yeteri kadar al›nd›. Rumen s›v›s› örneklerinin pH’s› digital
pH-metre (Orion Research model SA 210) ile ölçüldü.
Rumen s›v›s› amonyak azotu ile plazma üre azotu
düzeyleri ticari kit (Sigma Co, 640 B) kullan›larak
spektrofotometrik (Shimadzu UV 2100) olarak belirlendi.
Rumen s›v›s› (3), plazma (9) ve tiftik çinko düzeyleri (10)

Tablo 2.

Bulgular
Araflt›rmada yararlan›lan gruplara ait canl› a¤›rl›klar ile
incelenen rumen içeri¤i ve plazma parametreleri Tablo
2’de, faunal› gruplara ait rumen içeri¤i protozoon say›lar›
ve tür yüzdeleri Tablo 3’de ve araflt›rma sonunda Ankara
keçilerinde belirlenen baz› tiftik parametreleri Tablo 4’de
sunulmufltur.

Araflt›rmada yararlan›lan gruplara ait canl› a¤›rl›klar ile incelenen rumen içeri¤i ve plazma parametreleri (n=6, x ± SEM)
ÖRNEKLEME ZAMANI (ay)
GRUP

1

2

3

4

5

6

7

8

Canl›
A¤›rl›k (kg)

F
F+Zn
D
D+Zn

17.83±0.70
17.92±0.57
18.08±0.69
18.00±0.55

18.25±0.85
18.32±0.57
18.53±0.71
18.52±0.57

18.67±0.80
18.73±0.58
18.95±0.72
19.02±0.60

19.08±0.72
19.12±0.58
19.35±0.71
19.48±0.60

19.28±0.49
19.52±0.59
19.87±0.70
20.02±0.62

19.90±0.73
20.02±0.54
20.30±0.74
20.50±0.59

20.33±0.69
20.40±0.58
20.90±0.74
21.07±0.56

20.77±0.65
20.97±0.63
21.20±0.75
21.60±0.59

PH

F
F+Zn
D
D+Zn

6.99±0.08
7.04±0.05
6.84±0.08
6.83±0.09

7.00±0.10
7.13±0.08
6.98±0.06
6.98±0.03

7.01±0.08
7.02±0.09
6.91±0.10
6.95±0.08

6.74±0.07
6.92±0.08
6.88±0.06
6.78±0.05

6.73±0.08
6.73±0.07
6.91±0.05
6.92±0.06

6.73±0.07
6.90±0.06
6.84±0.06
6.84±0.03

6.74±0.06
6.72±0.04
6.69±0.05
6.71±0.08

6.75±0.06
6.77±0.04
6.71±0.07
6.74±0.06

NH3-N
(mg/dl)

F

11.67±0.51a

11.34±0.76a

10.13±0.72a

10.50±0.44a

12.12±0.57a

10.80±0.72a

11.83±0.83a

11.37±0.53a

F+Zn
D
D+Zn

11.77±1.18ab
9.86±1.11ab
9.10±0.91b

9.69±0.70ab
8.75±0.49b
8.50±0.55b

9.19±0.60ab
7.57±0.60bc
7.04±0.74c

9.02±1.01ab
8.15±0.37b
7.33±0.57b

9.48±1.14b
6.68±0.42c
6.71±0.74c

8.72±0.64b
6.85±0.44c
7.06±0.47bc

10.97±0.57a
7.82±0.42b
7.54±0.46b

10.85±0.42a
6.98±0.43b
7.48±0.45b

Zn
(µg/ml)

F
F+Zn
D
D+Zn

0.80±0.08b
1.69±0.10a
0.86±0.09b
1.71±0.10a

0.79±0.06b
1.79±0.09a
0.85±0.04b
1.84±0.06a

0.71±0.05b
1.72±0.07a
0.80±0.07b
1.75±0.05a

0.72±0.06b
1.88±0.11a
0.72±0.06b
2.04±0.12a

0.67±0.05b
1.90±0.10a
0.68±0.06b
1.94±0.07a

0.68±0.04b
1.69±0.08a
0.72±0.07b
1.75±0.05a

0.77±0.05b
1.84±0.12a
0.78±0.08b
1.87±0.05a

0.72±0.06b
1.93±0.08a
0.78±0.02b
1.97±0.05a

Üre-N
(mg/dl)

F
F+Zn
D
D+Zn

8.54±0.51
9.62±0.70
10.36±0.59
9.81±0.73

7.83±0.68b
8.07±0.39ab
9.16±0.84ab
10.10±0.73a

8.01±0.71
8.14±0.34
8.93±0.74
9.08±0.57

8.01±0.58b
8.01±0.69b
10.25±0.40a
10.14±0.60a

8.80±0.83
8.13±0.63
9.08±0.79
9.20±0.52

7.69±0.37b
7.32±0.61b
10.15±0.39a
9.43±0.36a

7.59±0.40b
7.66±0.64b
9.52±0.39a
10.06±0.50a

7.87±0.49b
7.68±0.62b
9.23±0.34a
9.78±0.22a

Zn
(µg/dl)

F
F+Zn
D
D+Zn

73.10±7.70b
94.00±6.60ab
83.60±4.40ab
101.00±6.60a

72.00±2.20b
101.00±4.20a
78.10±4.00b
106.50±2.70a

70.60±6.90b
96.00±6.30a
74.10±2.70b
101.50±2.90a

69.60±5.70b
105.00±5.00a
72.60±3.30b
110.00±4.50a

64.70±5.80b
111.50±7.90a
71.80±2.00b
112.00±4.90a

67.60±3.20b
97.00±4.70a
72.10±3.40b
96.00±2.10a

71.60±5.20b
98.00±3.20a
73.10±4.20b
100.50±7.10a

71.60±4.40b
106.00±5.80a
73.60±4.30b
107.10±4.90a

PLAZMA

RUMEN ‹ÇER‹⁄‹

PARAMETRELER

a,b,c: Ayn› sütunda ayn› parametreye ait de¤iflik harf tafl›yan gruplar aras› farkl›l›k önemli (p<0.05)

755

Faunal› ve Faunas›z Ankara Keçilerinde Rasyona Çinko Kat›lmas›n›n Baz› Rumen ve Kan Metabolitleri ile Tiftik Verimi ve Niteli¤ine Etkileri

Tablo 3.

Faunal› gruplara ait rumen içeri¤i protozoon say›lar› ve tür yüzdeleri (n=6, x± SEM)
ÖRNEKLEME ZAMANI (ay)

PARAMETRELER

GRUP

1

2

3

4

5

6

7

8

Protozoon say›s›
(x103/ml)

F
F+Zn

533.50±63.79
477.70±45.15

481.00±61.41
512.50±64.74

484.20±36.09
545.30±43.98

500.50±23.18
502.70±46.04

561.30±61.30
529.50±55.47

469.80±25.15
461.00±30.29

451.00±52.24
532.20±56.44

513.00±48.61
522.20±61.30

Isotricha
intestinalis

F
F+Zn

-

0.17±0.17
0.67±0.49

0.83±0.54
-

0.17±0.17
0.17±0.17

1.00±0.52
0.83±0.54

0.50±0.34
0.33±0.33

Isotricha
prostoma

F
F+Zn

-

0.50±0.34
-

0.17±0.17
-

Dasytricha
ruminantium

F
F+Zn

1.17±0.31
0.67±0.33

0.67±0.42
4.67±1.84

3.33±0.88
2.33±0.99

4.33±1.17
7.67±1.91

2.67±0.56
4.83±1.54

7.17±2.36
2.17±0.65

5.83±2.70
3.67±1.52

2.00±1.03
0.50±0.34

Entodinium
minimum

F
F+Zn

78.00±3.12
85.50±3.21

86.30±1.43
82.83±4.66

80.55±2.00
84.50±3.89

80.67±2.62
83.50±2.28

80.50±3.85
81.50±2.64

77.67±3.06
89.00±1.55

80.67±3.91
81.33±1.41

81.00±3.67
89.33±2.51

Entodinium
caudatum

F
F+Zn

12.33±2.40
6.67±1.78

11.33±1.43a
6.33±1.41b

10.50±2.05
9.67±2.39

10.17±1.25a
3.33±0.67b

8.67±1.51
7.17±1.30

9.77±2.50
6.00±1.00

8.33±1.82
7.00±1.73

11.67±2.22a
4.67±1.26b

Entodinium
longinucleatum

F
F+Zn

-

0.17±0.17
-

1.17±0.54
0.83±0.40

1.83±0.70
2.33±0.61

1.33±0.42
0.33±0.21

1.00±0.37a
b

0.83±0.40
1.67±0.33

1.17±0.40
1.17±0.60

Entodinium
ecaudatum

F
F+Zn

-

0.50±0.50

-

0.50±0.34

0.17±0.17
2.50±1.96

0.17±0.17
0.67±0.67

0.17±0.17
1.67±1.67

1.00±1.00

Entodinium
tricaudatum

F
F+Zn

5.33±1.57
2.17±1.05

3.00±1.86

-

Diplodinium

F
F+Zn

2.17±0.79
4.33±1.31

1.50±0.76
1.83±0.75

3.67±0.67a
1.34±0.56b

2.67±0.62
1.83±0.70

3.33±0.67
3.50±1.73

3.83±2.06
2.00±0.37

2.17±0.79
3.17±0.60

2.67±0.56
2.83±0.75

Ostracodinium
gracili

F
F+Zn

1.00±0.37
0.66±0.33

0.67±0.33

0.33±0.21
1.33±0.49

0.17±0.17
0.17±0.17

0.17±0.17

0.17±0.17
-

0.67±0.42

0.17±0.17

Ophryoscolex
caudatum

F
F+Zn

2.50±2.11
-

0.17±0.17
-

0.50±0.34
-

0.83±0.48
-

0.17±0.17
-

-

-

0.50±0.34
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a,b: Ayn› sütunda ayn› parametreye ait de¤iflik harf tafl›yan gruplar aras› farkl›l›k önemlidir (p<0.05)

Tablo 4.

Araflt›rma sonunda Ankara keçilerinde belirlenen baz› tiftik parametreleri (n=6, x± SEM)

PARAMETRELER

F

F+Zn

D

D+Zn

76.50±4.02c

115.50±8.77ab

101.50±7.02b

128.67±8.23a

VER‹M (kirli) (g)

182.50±11.96b

205.50±27.90b

348.30±27.74a

355.00±21.56a

RANDIMAN (%)

80.44±1.40

79.70±1.94

82.79±1.61

83.22±0.92

UZUNLUK (cm)

8.59±0.65

8.01±0.38

9.74±0.58

9.13±0.62

20.24±0.65b

20.92±0.64ab

22.94±0.91a

21.77±0.76ab

Bel

20.33±0.61b

21.58±0.79ab

21.62±0.70ab

22.60±0.54a

But

19.71±0.66

21.60±0.91

21.70±0.88

22.19±0.67

Zn (ppm)

‹NCEL‹K (µ) Omuz

a,b,c: Ayn› sat›rda de¤iflik harf tafl›yan ortalamalar aras› farkl›l›k önemlidir (p<0.05)

Tart›flma
Ankara keçilerinde defaunasyon ifllemi ve rasyona
çinko ilavesinin baz› hematolojik ve rumen içeri¤ine iliflkin
parametrelerle canl› a¤›rl›k, tiftik verim ve kalitesi üzerine
olan etkilerinin belirlenmesinin amaçland›¤› bu çal›flmada;
özellikle ülkemiz Ankara keçisi yetifltiricili¤inde uygulanan
ve hayvanlar›n yaflama pay› ihtiyac›na yönelik olarak
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haz›rlanan bu¤day saman› ile karma yemden oluflan
rasyon kullan›ld› (Tablo 1). Ruminantlarda primer çinko
yetersizli¤inin oluflmamas› için rasyon çinko düzeyinin
kuru madde düzeyinde en az 20-33 ppm, toksik
seviyesinin 1000 ppm ve koyunlar için uyum s›n›r›n›n 300
ppm civar›nda oldu¤u bildirimlerinden (4,13) hareketle
faunal› (F) ve defauna (D) grubu oluflturan hayvanlar 35
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ppm çinko içeren kontrol rasyonuyla (Tablo 1),
rasyonlar›na çinko ilave edilen (F+Zn ve D+Zn) gruplar ise
kontrol rasyonuna 250 ppm oran›nda çinko ilave edilerek
haz›rlanan deneme rasyonu ile beslendiler.
Araflt›rmada ayn› tart›m günlerinde kaydedilen canl›
a¤›rl›klar yönünden gruplar aras›nda istatistiksel bir önem
belirlenememifltir (Tablo 2). Nitekim optimum düzeyde
çinko içeren rasyonla beslenen hayvanlarda rasyona çinko
ilavesinin canl› a¤›rl›k üzerinde etkisinin olmad›¤›
bildirilmektedir (14,15,16). Defaunasyonun canl› a¤›rl›k
üzerine olan etkisi yönündeki bildirimlerin (1,8,17,18)
oldukça de¤iflik olmas›n›n nedeni ise rasyonun bileflimi,
miktar›, ö¤ün say›s›, hayvan ›rk›, cinsiyeti ve yafl›ndaki
farkl›l›klara ba¤lanmaktad›r (19). Araflt›rmada bu yönde
elde edilen bulgular Bird ve ark.’n›n (20) bildirimleriyle
uyum içindedir.
Çal›flmada kaydedilen rumen içeri¤i pH de¤erleri
bak›m›ndan
örnekleme
zamanlar›na
göre
gruplararas›ndaki farkl›l›k önemsizdi (Tablo 2). Bu bulgu
gerek defaunasyonun (21) gerekse rasyona çinko
ilavesinin (22) ruminantlarda rumen s›v›s› pH’s›n›
etkilemedi¤ini göstermekte ve pH’n›n 5,80-7,50 aras›nda
olabilece¤i (23,24) dikkate al›nd›¤›nda çal›flmada
belirlenen de¤erlerin normal s›n›rlar içinde oldu¤u
gözlenmektedir.
Çal›flma süresince belirlenen rumen s›v›s› amonyak
azotu düzeyleri F grupta ayn› örnekleme zamanlar›nda
genelde F+Zn grubununkine göre önemsiz, D ve D+Zn
gruplar›n›nkine göre ise önemli oranda (p<0.05) yüksekti
(Tablo 2). Faunal› gruplarda faunas›z gruplara göre söz
konusu de¤erin fazla olmas›; gerek protozoon
populasyonuna ba¤l› olarak proteaz aktivitesinin fazla
olufluna ve özellikle erimeyen proteinlerin sindiriminin
artmas›na gerekse defauna hayvanlarda rumen içeri¤i
bakteri say›s›n›n artmas› nedeniyle oluflan amonya¤›n
daha yüksek bir düzeyde bakteriyel protein sentezi için
kullan›lmas›na (2,25) ba¤lanabilmektedir. Çal›flmada
rasyonlar›na çinko ilavesi yap›lan gruplarda belirlenen
rumen s›v›s› amonyak azotu de¤erlerinin ilave yap›lmayan
gruplar›nkinden (F+Zn, F grubununkinden, D+Zn, D
grubununkinden) genelde düflük bulunmas›n›n (Tablo 2);
çinkonun rasyon proteinlerinin sindirilebilirliklerini
azaltmas› (26) sonucunda gerçekleflti¤i düflünülmektedir.
Faunal› ve faunas›z gruplarda kaydedilen rumen s›v›s›
amonyak azotu düzeyleri; faunal› va faunas›z olmak üzere
Itabashi ve ark.’n›n (27) keçiler, De Smet ve ark. (28) ile

Jouany ve ark.’n›n (21) koyunlar için bildirdikleri
de¤erlerden yüksek, Ivan ve ark.’n›n (25) koyunlar için
belirttikleri de¤erlerden düflük, Mathieu ve ark.’n›n (29)
koyunlar için bildirdikleri de¤erlere ise benzerdi. Tüm
gruplarda belirlenen ayn› de¤er Ankara keçileri için
bildirilen (23) düzeylere yak›nken, Kocabatmaz ve ark.
(30) ile Kaya ve Kocabatmaz’›n (24) kaydettikleri
de¤erlerden düflüktü.
Çal›flmada tüm örnekleme zamanlar›nda F, F+Zn, D ve
D+Zn gruplarda belirlenen plazma üre azotu de¤erleri
(Tablo 2) Qi ve ark.’n›n (31) Ankara keçileri için
bildirdikleri plazma üre azotu düzeyleriyle benzerlik
gösterirken, Sahlu ve Fernandez (32), Sahlu ve ark. (33)
ile Kocabatmaz ve ark. ’n›n (30) ayn› tür hayvanlarda
belirttikleri düzeylerden düflüktü. Faunas›z gruplarda
kaydedilen de¤erlerin ayn› örnekleme zamanlar›nda
faunal› gruplar›n›nkinden yüksek belirlenmesi (Tablo 2),
Eksen ve ark. ’n›n (8) bildirimlerine uygundu. Bu
farkl›l›¤›n D grupta F gruba göre, D+Zn grupta F+Zn
gruba göre özellikle son üç örnekleme zaman›nda önemli
(p<0.05) düzeyde olmas› dikkat çekiciydi (Tablo 2). Bu
bulgu; faunas›z hayvanlarda ince ba¤›rsaklara gelen gerek
bakteriyel gerekse rumen sindiriminden kaçan rasyon
protein miktar›n›n artaca¤› ve emilerek plazmaya geçen
amino asitlerin deaminasyonu sonucu plazma üre azotu
düzeyinin yükselece¤i bildirimleriyle (33,34) uyum
göstermektedir.
Çal›flmada rasyonlar›na çinko ilavesi yap›lan gruplarda
(F+Zn ve D+Zn) belirlenen plazma çinko düzeyleri,
kontrol rasyonuyla beslenen gruplardaki (F ve D)
de¤erlerden tüm örnekleme zamanlar›nda yüksekti ve
farkl›l›k 1. ay d›fl›nda önemli düzeydeydi (p< 0.05). D
grupta kaydedilen ayn› parametre tüm örnekleme
zamanlar›nda F grubununkinden, D+Zn grupta ise 6.
örnekleme zaman› d›fl›nda F+Zn grubununkinden önem
arzetmeksizin daha yüksekti (Tablo 2). Faunas›z
gruplarda plazma çinko düzeyinin faunal›lar›nkine göre
daha fazla düzeyde bulunmas›; çinkonun rumen
mikroorganizmalar›nca yüksek oranda al›nmas›na (35) ve
mikrobiyel protein sindirimi sonucu rumende oluflan
sülfitler ile çinko aras›nda çözünmeyen kompleksler
olufltu¤u dikkate al›narak (3) rumen içeri¤i sülfit
miktar›n›n düflmesi sonucu çinko emiliminin artmas›na
ba¤lanabilmektedir.
Çal›flmada F ve D gruplardaki plazma çinko düzeyinin;
canl› a¤›rl›k art›fl› ile yapa¤› veriminde düflmeye ve klinik
bulgular›n ortaya ç›kmas›na neden oldu¤u bildirilen
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düzeyin (40-50 µg/dl) üzerinde (14,16), koyunlar için
kritik de¤er olarak bildirilen düzeylerin (60-80 µg/dl)
aras›nda (36) oldu¤u gözlenmifltir.
Araflt›rmada F+Zn ve D+Zn gruplar›nda belirlenen
rumen içeri¤i çinko düzeyleri F ve D gruplar›n›nkinden
önemli oranda (p<0.05) yüksekti (Tablo 2). Rumen s›v›s›
çinko düzeyi ile ilgili elde edilen veriler plazma çinko
düzeyine iliflkin belirlenen bulgularla paralellik
göstermekteydi. Bu sonuçlar›n faunal› gruplarda çinkonun
rumen protozoonlar› taraf›ndan yüksek oranda al›nd›¤›
(35) ve faunas›z hayvanlarda rumen içeri¤i çinko
düzeyinin yüksek oldu¤u (3) yönündeki bildirimlere
uygunlu¤u göze çarpmaktad›r.
Kontrol rasyonuyla beslenen F ve D gruplar›nda
belirlenen rumen s›v›s› çinko düzeyleri; kuru maddesinde
50 ppm çinko içeren rasyonla beslemede optimum
mikrobiyel geliflmeyi sa¤lad›¤› bildirilen (14) rumen s›v›s›
çinko düzeyleri (0.20-1.00 µg/ml) aras›ndayd›. F+Zn ve
D+Zn gruplar›nda belirlenen ayn› de¤erlerin ise söz
konusu düzeylerden yüksek oldu¤u (Tablo 2) tespit edildi.
Çal›flma boyunca faunal› gruplarda belirlenen rumen
içeri¤i protozoon say›lar› (Tablo 3); Kocabatmaz ve
ark.’n›n (37) Ankara keçileri, Jouany ve ark.’n›n (38)
koyunlar için belirttikleri de¤erlerden yüksek, Sulu ve ark.
(39) ile De Smet ve ark.’n›n (28) koyunlar için bildirdikleri
de¤erlerden düflük, Eksen ve ark.’n›n (8) kuzular, Keçeci
ve ark.’n›n (40) koyunlar için kaydettikleri de¤erlere ise
benzer oldu¤u gözlemlendi.
Froetschel ve ark. (22), rasyona çinko ilavesinin
rumen içeri¤i protozoon say›s›n› azaltt›¤›n›, Bonhomme
ve ark. (35) ise yüksek düzeyde çinko içeren (500-1000
mg/ml) kültür ortamlar›nda protozoonlar›n öldüklerini
bildirmektedirler. Çal›flmada çinko ilavesinin bu
parametrede belirgin bir de¤iflikli¤e sebep olmamas›n›n
nedeni; rasyona ilave edilen çinkonun sözkonusu
araflt›r›c›lar›n kulland›klar› düzeyin çok alt›nda olmas›ndan
kaynaklanabilir. Kald› ki, rumen protozoon say›s›
rasyondan, besleme s›kl›¤›ndan, hayvan›n bulundu¤u
co¤rafyadan ve rumen pH’s›ndan kolayca etkilenebilmekte
(41), ruminantlar her yönüyle benzer koflullarda
tutulsalar dahi miktar ve say›lar›n›n de¤iflebildi¤i ve bu
de¤iflikliklere neden olan faktörlerin ise henüz yeterince
bilinemedi¤i savunulmaktad›r (42).
Çal›flmada belirlenen protozoon türlerinden
Entodiniumlar, toplam mikrofaunan›n %88,3-97,8’ini
oluflturmufllard›r. F+Zn grupta F gruba göre Entodinium
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minimum türünün oran› genelde biraz daha fazla,
Entodinium caudatum oran› ise baz› örnekleme
zamanlar›nda farkl›l›k önemli (p<0.05) olmak üzere daha
azd› (Tablo 3). Bu de¤erlerin baz› araflt›r›c›lar›n (37,42)
bildirimleriyle uyum içinde oldu¤u belirlendi.
Rasyonlar›na Zn ilavesi yap›lan gruplarda (F+Zn ve
D+Zn) tiftik çinko düzeyinin yap›lmayanlar›nkine (F ve D)
oranla yüksek bulunmas› (Tablo 4), literatür
bildirimleriyle (15,43) uyum içindeydi. Faunal› (F) grupta
ayn› de¤erin faunas›z›nkine (D) oranla düflük bulunmas›
ise çinkonun rumen protozoonlar› taraf›ndan
kullan›lmas›na, kana ve dolay›s›yla tifti¤e geçen miktar›n›n
azalm›fl olmas›na ba¤lanabilir. Araflt›rmada tüm gruplarda
belirlenen de¤erlerin Güçüfl ve ark.’n›n (44) Ankara
keçilerinde, Burns ve ark. (45) ile Grace ve Lee’nin (15)
koyunlarda belirttikleri düzeylerle uyum içinde, Ray ve
ark.’n›n (43) keçilerde bildirdikleri de¤ere yak›n oldu¤u
gözlendi.
Faunas›z gruplarda (D ve D+Zn) tiftik veriminin
faunal›lar›nkine (F ve F+Zn) göre yüksek (p<0.05)
bulunmas› (Tablo4) birçok bildirimle (1,17,19,20,25)
uyum içindedir. Bu bulgunun nedeni ise, defauna
hayvanlarda kükürt içeren amino asite sahip bakteriyel
proteinlerin
intestinal
sindiriminin
artmas›na
ba¤lanmaktad›r (2,20). F+Zn ve D+Zn gruplar›nda
belirlenen tiftik veriminin s›ras›yla F ve D gruplar›nkinden
istatistiksel yönden önemsiz bulunmas›; rasyonda
optimum düzeyde çinko bulunmas› halinde çinko
ilavesinin yapa¤› verimi üzerine etkisinin olmad›¤›
yönündeki bildirimlerle uyum göstermektedir (16,46).
Araflt›rmada elde edilen tiftik verimi de¤erlerinin
ülkemizde yetifltirilen ayn› yafltaki Ankara keçilerinde
bildirilen (47) miktarlardan düflük bulunmas›; çal›flman›n
Kas›m ay›nda bafllayabilmesi ve hayvanlar›n Nisan ay›nda
tiftik atmaya bafllamalar› nedeniyle tiftik veriminin ancak
4,5 ayl›k bir süreyi kapsamas›ndan ve tiftik gelifliminin
daha çok k›fl aylar›nda belirlenebilmifl olmas›ndan
kaynaklanm›flt›r. Zira Ankara keçilerinde y›ll›k tiftik
gelifliminin yaklafl›k %70’inden fazlas›n›n yaz aylar›nda
gerçekleflti¤i belirtilmekte (48,49), bunun sebebi ise
deride kan dolafl›m›n›n artmas›na ve pineal bezin lif
geliflimi üzerindeki olumlu etkisine ba¤lanmaktad›r (50).
Araflt›rmada tiftik rand›man› yönünden gruplar
aras›nda istatistiksel anlamda bir farkl›l›k olmamas›na
ra¤men defauna gruplarda (D ve D+Zn) faunal›lara (F ve
F+Zn) oranla rand›man biraz daha yüksekti (Tablo 4).
Çal›flmada belirlenen tiftik rand›man› Müftüo¤lu ve Örkiz
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(51) ile Düzgünefl ve ark.’n›n (52) bildirdikleri ( %61,884,5) de¤erler aras›ndayd›. Çal›flmada en fazla tiftik
uzunluklar› s›ras›yla; D, D+Zn, F ve F+Zn gruplar›nda
belirlendi. ‹statistiksel önem arzetmemekle birlikte tiftik
uzunlu¤unun faunas›z gruplarda faunal›lar›nkine oranla
fazla olmas› defaunasyonun tiftik verimi üzerindeki olumlu
genel etkisine ve sebebine ba¤lanabilir. Tiftik
numunelerinin ortalama incelik de¤erleri, gruplar aras›nda
genelde önemsizdi (Tablo 4). Nitekim yeterli oranda çinko
içeren rasyonlara çinko ilavesinin lif uzunlu¤u ve çap›na
etkisinin olmad›¤› kaydedilmektedir (15,46).

Sonuç olarak; defaunasyonun Ankara keçilerinde tiftik
verimini art›rmada ve rasyonda düflük düzeyde çinko
bulunmas› halinde bu eksikli¤in hafifletilebilmesinde
yararl› olabilece¤i, optimum düzeyde çinko içeren
rasyonlara çinko ilavesinin tiftik verimi üzerine etkili
olmad›¤› ancak plazma ve tiftik çinko düzeyini art›rmada
yararl› olabilece¤i, çal›flma sonucunda elde edilen
bulgular›n Ankara keçilerinin verim özelliklerini artt›rmay›
amaçlayan benzer araflt›rmalarda kriter olarak
de¤erlendirilebilece¤i kanaatine var›ld›.
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